**I stared at the picture for a while,stunned,  examining all the features as if it was a great artwork or somewhat similar. The gray background with the same symbol on Damon's bag and the box at the attic, the awkward smile on their face, Damon's father's red hair, and my father's warm hazel eyes. It was quite weird that it looked like a recent photo, even though it was supposed to be an old one. Actually I haven't seen a picture of my father for years and my memories of him were all blurry and faded. Despite that, I definitely knew that the man with hazel eyes in the picture was my father- his familiar, but awkward smile painted my faded memories back in color and it made my heart ache.
 "Hey, Alice- are you all right there?" Damon's anxious voice broke the silence and I could hear his light footsteps from the staircase. Oops, I forgot that he was waiting. "Damon, I'm perfect- You don't have to come..." My voice broke out from my throat. But I was late, and he was staring at me and the photo, slightly rolling his eyes. "Oh, that picture." He said, with his voice full of sarcasm and embarrassment. Then he walked to me in high speed, which made me think he was running into me, and in a second- he was in front of me. He squinted his eyes a little and stretched out his hand. It scared me until I realized that he was only trying to take off the picture. As he took it away, he was murmuring things like 'shouldn't have' or 'my mistake'. It happened so fast that I was just staring at him like a fool. A thousand questions popped out of my head and I couldn't even read his minds because of it. When he was done taking off the picture and I was done organizing my questions, they filled out of my mouth: What's wrong with that picture? What is between my father and yours? What are you hiding and why? Is there something wrong with me or my family?
When I was done, I inhaled air and he was exhaling. He finally moved his lips, breaking the silence.
"Your dad is alive, Alice. Not dead. "**